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ABSTRAKTI

Eurokodet shërbejn si dokument për qëllimë:
Si një mjetë për të provuar pajtueshmërin e punimeve inxhinierike ndërtimore dhe civile në kërkesa
thelbësore veqanarisht në rezistencën mekanike dhe stabilitet.
Eurokodi 3 është i paraparë për struktura metalike. Me prezantimin e eurokodit koncepti i llogaritjës ka
ndryshuar, me EC-3-1-8, koncepti i llogaritjës për lidhjet e bolonave ka ndryshuar në krahasim me
standartet që ishin më parë.
Qëllimi i eurokodit është të llogarisë strukturat në mënyrë më realiste. Në këtë temë do të paraqitet
koncepti i llogaritjës për lidhjet e përbashkëta së rigelit me shtyllë bazuar në eurokodin 3, deri më tani
lidhjet janë realizuar vetëm si nyje të ngurta ose fleksibile duke mos marrë parasysh deformimin e lidhjes
që ka pasoja për shpërndarjen e forcave të mbrendshme në një struktur. Për llogaritjen e rezistencës ashtu
dhe ngurtësia e rrotullimit të një lidhje do të merret parasysh sipas EC-3-1-8.
Lidhjet karakterizohen në bazë të klasfikimit të tyre për sa i përket rezistencës dhe rezistencës për
rrotullim, për klasifikimin e një lidhje është e domosdoshme të dihet rezistenca dhe ngurtësia e rrotullimit.
Llogaritja kryhet në bazë të metodës përbërse të përcaktuar me eurokodin EC-3-1-8 ku jep metodat e
projektimit për krijimin e nyjëve në mënyre statike të ngarkuar duke përdorur klasat e Çeliku S235, S355,
S420, S450, S460.

Fjalët kyçe: Eurokodi 3-1-8, lidhjet me bulona, rezistenca, koncepi i llogaritjes, klasifikimi.
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ABSTRACT

The eurocodes are served as a document for the purpose: As a tool to try compatibility of construction
engineering works and civil in essential requirements especially in mechanical resistance and stability.
The third Eurocode is provided for metal structures. In the presentation of the Eurocode the concept of
calculation has changed, with EC-3-1-8, the concept of calculation for bolt connections has changed in
comparison with standards that were before. The purpose of the Eurocode is to calculate the structures in
the most realistic ways. In this topic the concept of calculation will be presented for common rigel joints
with column based on Eurocode 3, so far the joints are made only as solid joints or flexible by not
considering the deformation of the connection that has consequences for distribution of internal forces in
a structure. For the calculation of resistance as well as the solidity of the rotation of a connection will be
consideredaccording to EC-3-1-8.The joints are characterized based on their classification regarding
resistance and resistance for retardation, for the classification of a joint it’s necessary to know the
resistance and rotational solidity. The calculation is performed based on the constituent methods
determined with the Eurocode EC-3-1-8 where it gives the design of methods for creating joints in a static
way that are charged using steel classes S235, S355, S420, S450, S460.

Key words: Eurocode 3-1-8, joints with bolds, resistance, concept of calculation, classification.
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Falenderime

Falenderim nga zemra kam për familjen time, për kurajon dhe mbështetjen që më kanë ofruar në rrugën e
arsimimit, ku në saj të tyre gjeta mbështetjën e duhur qe unë të filloj edhe të mbaroj studimet. Për
realizimin e kësaj teme diplome, e cila paraqet edhe finalizimin e studimeve në bachelor, kam shfrytëzuar
njohuri dhe praktikën e marrë gjatë këtyre tre vitev studimi falë stafit të profesorëve dhe kolegëve që fal
profesionalizimit të tyre dhe përkushtimit për të përquar njohuri kam arritur deri në diplomim.
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1.HYRJE
Në temën: “Dimensionimi dhe konstruktimi i lidhjes me bulona te shtyllës me rigel të një rami
sipas EC-3” kam bërë shqyrtimin e lidhjeve te cilat rregullohen në pjesën e 8 të EUROKODIT-3, i cili
është përgjegjës për materialet metalike. Sipas EC-3-1-8 nyjet duhet të lidhen me deforimime, si rezultat
lidhjet mund të karakterizohen si të ngurta por edhe të dukshme. Në këtë temë do të shqyrtojmë një
lidhje të njëanshme, në llogaritje supozohet se vlera e forcës normale nuk e kalon 5% të inercis plastike
të seksionit kryq, përndryshe koncepti i matjës së EC-3-1-8 nuk është i zbatueshëm.
Në hyrje të matjeve të lidhjeve pason EC-3, këtu përshkruajm në mënyre të saktë llojet e lidhjeve
si dhe deforimimet e lidhjeve, tregohet se pse u kategorizuan dhe pse ndryshoj koncepti i matjes.
Pastaj në kapitujt e radhës shpjegohet se si llogarisim aftësin mbajtëse dhe rotacionin
(rrotullimin) sipas metodës përbërse, pastaj se si karakterizohet një lidhje dhe në fund kemi
analizat dhe rezultatet në të cilat ilustrohet llogaritja, në këtë pjesë karakterizohet dhe efekti i
deformueshmërisë.
Si përmbledhje kemi një konstruksion ram ku shqyrtojmë lidhjen e rigelit (rrezës) me shtyllë
(kolon) dmth një lidhje e njëanshme të ashtuquajtur në bazë të eurokodit, duke shyqrtuar dhe
bulonat.
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2.SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Literatura bazë
Për realizimin e kesaj teme jam bazuar fillimisht ne ligjeratat e Konstruksioneve metalike nga ligjeruesi i
lëndës Dr.Sc. Visar Krelani. Duke marre parasysh se tema ime është “ Dimensionimi dhe konstruktimi i
lidhjes me bulona të shtyllës me rigel të një rami sipas EC-3” pothuajse e gjithë literatura është bazuar
në Eurokodin 3, përkatësisht në pjesën e tetë të ketij eurokodi pra EC-3-1-8. Gjithashtu kjo temë është e
bazuar në punimin e D. Holz dhe S. Renken.

2.2 Rregullat bazë
Metoda që kam perdorur për përpilimin e kësaj teme ka qenë e bazuar kryesisht në klasfikimin e
lidhjeve dhe kategorizimin e tyre duke perdorur dhe bulonat. Pastaj kam shqyrtuar ndikimin e
deformueshmëris së lidhjes në forcat e brendshme gjë e cila për herë të parë u parapa në EC-3-1-8.
Gjithashtu dhe rezistencën e projektimit të përbërësve bazë dhe aftësis mbajtëse, ku të gjitha janë
shqyrtuar në një dimensionim të një lidhje shtyllë me rigel të një konstruksioni ram.
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3.DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1. Llojet e lidhjeve
Vendosja në të cilën takohën dy ose më shumë elemente quajmë lidhje. Antar i lidhur quajmë cilin
do antarë ose element mbështëts, zona ku dy ose më shumë antar janë të lidhur për qellim
projektimi është themelore për të gjithë përbërësit e kërkuar për të përfaqsuar sjelljen gjatë
transferimit të forcave.
Llojet e lidhjeve të konstruksionit korniz (RAM) zakonisht përbëhen nga mbështetësi dhe
mbështëtësit të cilët duhet të lidhen në mes vete, kemi pesë lloje të lidhjeve të ndryshme, do të
bëhet dallimi në mes ndërlidhjeve në mbështetës të njëanshem dhe dyanshem.

1.Bashkimi shtyllë-rigel i njëanshëm
2.Rigel me rigel të dyanshëm
3.Vazhdim I dy rigeleve
4.Vazhdim I shtyllës
5.Baza e shtyllës

Figure 1: Konfigurimi i lidhjeve
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Figure 2: Rigel e shtyllë dyanshëm, konfigurim i përbashkët dhe Rigel me rigel konfigurim i dyanshëm.

Konstruksionet RAM ose profilet rigel shtyllë të lidhura mes veti, kjo është e nevojshme nëse
gjatesia totale e mbështetësit ose rigeli është shumë e madhe. Të gjitha lidhjet duhet të jenë në
gjendje të transferojn ngarkesat.

3.2. Ndikimi i deformueshmërisë së lidhjës në forcat e mbrendëshme
Deri më tani kur projektohej, tek lidhjet bëhej një dallim vetëm midis lidhjes së ngurt ose
përbashkët. Me një lidhje të ngurt nënkuptojmë një konfigurim të lidhjes së ngurt e cila ka
deformim shumë të vogel sa që mund ta shperfillim, lidhja ka një kapacitet të lartë ose mbartë
ngarkesa, por është kostoja shumë e lartë për tu prodhuar. Ndërsa një konfigurim i lidhjës të
përbashkët nuk mund të trasnferoj moment por është i aftë të kthehet në lidhje. Në një lidhje të
përbashkët ndodhin momente më të larta në fushë, atëher nevojiten profile më të larta.
Me EC-3-1-8 u prezentua një koncept dimenzioni i cili jo vetëm që ofron një koncept për
llogaritjen e lidhjeve të ngurtë dhe të përbashkët por edhe për konfigurim të lidhjës fleksibile.
Figura 3. tregon një krahasim të kurbave të rrotullimit të qiftit rrotullues për lidhjet e ngurta,
elastike fleksibile dhe te artikuluar.

4

Figure 3 Krahasimi i kurbave të rrotullimit për lidhjet e ngurta

Një lidhje fleksibile ka një kapacitet më të ulët të ngarkesës sesa një lidhje e ngurtë, por siç e
shohim në fig 3. ajo mund të transmetoj momente mjaft të mëdha mbrenda në skaj të kornizës.
Deformimet gjithashtu rriten në një lidhje fleksibile, pasi pritet ngarkesa. Këto deformime duhet
të merren parasysh gjatë llogaritjes së strukturës pasi kanë efektë në shpërndarjen e forcave të
mbrendshme.
Deformimet futen përmes rrotullimeve të tyre si një burim rrotullimi në nyje të sistemit ram e cila
ndryshon forcat e mbrendshme, një lidhje e ngurt zakonisht ka moment të mëdha në mbështetës
dhe të vogël në fushë.
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3.3. Hyrje në klasifikim
Secila lidhje ka veti individuale në lidhje me kapacitetin mbajtës të ngarkesës dhe aftësin e
rrotullimit të cilët përfaqësohen nga karakteristikat e rrotullimit të çiftit të rrotullimit. Këto
karakteristika kanë një ndikim në shpërndarjen e forcave në prerje dhe deformimin e
strukturës.
Për të vlersuar shkallën në të cilën karakteristikat e çifitit të rrotullimit duhet të merren parasysh
kur përcaktohen forcat e mbrendshme në një strukture, për të klasifikuar një kategori së pari është
e nevojshme të klasifikohet lidhja sipas aftësisë mbajtese të ngarkesës dhe ngurësin rrotulluese,
për më tëpër duhet të dihet procedura e llogaritjes pasi të dimenzionohet struktura sepse kjo
ndihmon në llojin e kategorizimit të një lidhje.
Një strukturë mund të projektohet duke e përdorur metodën e llogaritjes elsatike, të ngurtë- plastike
ose elsatike-plastike.

3.4. Koncepti i projektimit
SUPOZIMET E PROJEKTIMIT

Lidhjet do të hartohen në bazë të një supozimi realist të shpërndarjes së forcave të mbrendshme
dhe momentëve. Supozimet do të përdoren për të përpunuar shpërndarjen e forcave, forcat e
mbrendshme dhe momentet e supozuar në analiz janë më fleksibile me forcat dhe momentet e
aplikuara në nyje. çdo moment në bashkim është i gatshëm të rezistoj forcave dhe momentëve të
mbrendshme. Deformimet e nënkuptuara nga kjo shpërndarje nuk e tejkalojn aftësin e deformimit.
Shpërndarja e supozuar e forcave të mbrenshme do të jenë realiste në lidhje me ngurtësin relative
mbrenda bashkimit. Deformimet e supozuara në çdo model të projektimit bazuar në analizen
elasto-plastike bazohet në rotacione (rrotullime) të ngurtë të trupit.

Kërkes e përgjithshme: Të gjitha nyjet duhet të kenë një rezistenc të projektimit në mënyrë që
strukurat të jenë të afta të plotesojë të gjitha bazat, kërkesat e projektimit.
Në bazë të konceptit klasik të projektimit, hapi i parë është të përcaktojm nëse një pjesë e kornizes (ramit) është i ngurt ose i artikuluar, pastaj vije hartimi paraprak i klasifikimit, zgjedhja e metodës së llogaritjes,
analiza strukturore dhe seksionet kryq.
Lidhjet janë konstruktuar dhe dimenzionuar vetëm pasi që të jenë përmbushur këto verifikime, për
dallim nga lidhjet e ngurta dhe ato të artikuluara, lidhjet fleksibile kan ndikim në strukturë për
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arsye ndikimi në deforimime, forcat prerëse rishpërndahen, për këtë struktura kerkon një kapacitet
mjaft të madhë të rotacionit.
Nga kjo rrjedhë që struktura mund të analizohet vetëm nëse lidhja është e dimenzionuar dhe
ngarkesa rrotulluese që rezulton dihet.
Pas analizës struktura verifikohet në seksionet kryq, nëse verifikimet nuk janë përmbushur profilet
dhe lidhjet duhet të rillogariten.

3.5. Aftësia Mbajtës

3.5.1 E përgjithshme
Sforcimet për shkakë të forcave të mbrënshme dhe momenteve të një antari mund të supozohet se
nuk ndikojn rezistencat e projektimit e përbërsve bazë të një bashkimi përveçse si përcaktohet në
bazë të EC 6.2.1(2) dhe 6.2.1(3).Sforcimet normal (gjatësor) në një shtyllë duhet të mirren
parasysh gjatë përcaktimit të modelit rezistenca e rrjetës së shtyllës në shtypje (shikoEC
6.2.6.2(2)).Gërshetimi në një panel faqeve të shtyllave duhet të mirren parasyshë kur përcaktohet
rezistenca e projektimit të përbërsve kryesor. Në lidhjet e bulonave në pllak fundore, rezistencën
e projektimit të secilit antar në krahë në prerjen e kombinuar dhe tension duhet të verifikohet duke
përdorur kriteret e dhëna në tabelën e dhënë 1. Shënimë: Bulonat të cilët kërkohen të rezistojn në
tërheqje mund të supozohet se sigurojn të gjithë rezistencën e projektimit në tërheqje, kur mund të
tregohet se forcat në prerje e projektimit nuk e kalon shumën.
a) Rezistenca totale e prerjev së projektimit të atyre bulonave që nuk kërkohet për ti rezistuar
tensionit (tërheqjes).
b) (0.411.4) herë më shumë se rezistenca totale e prerjës së dizajnit të atyre bulonave që
kërkohet ti rezistojn tensionit.
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Table 1 Rezistenca e projektimit të secilit antarë që i nështrohet forcave prerëse dhe/ose tërheqje.

8

Një faktor transmetimi β kërkohet për të llogaritur kapacitetin e ngarkesës së lakimit, kjo merrë parasyshë
ndikimin e disa trarëve në një lidhje me shtyllën në forcat e mbrenshme. Por meqense vetëm një lidhje
kemi rigelë me shtyllë në rastin e diskutimit të lidhjës β=1.0 siç shihet në tabelën 2.

Table 2:Faktori i transmetimit β

Rezistenca e momentëve të projektimit të çdo bashkimi mund të rrjedhë nga shpërndarja e forcave
të mbrenshme mbrenda asaj të perbashkët tab.2. Me kushtë që forca normale Ned të mos e kaloj
5% të rezistencës plastike të projektuar Npl,rd e seksionit të saj të kryqezuar. Rezistenca e
momenteve Mj,rd të projektimit të një bashkimi rigel me shtyllë mund të përcaktohet me metodën
e dhënë në EC3-1-8 duke përdor metoden 6.2.8.
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3.5.2 Modeli ekuivalent T-cung
Modeli ekuivalent T-cung përdoret për të llogaritur aftësin mbajtëse të fllanxhës së shtyllës me
lakim dhe pllakën fundore, simbolet e formulës së një lidhje shtyllë me rigel përshkruhen ne fig.4.
dhe fig.5.

Figure 4 Simbolet e formulave te nje T-cung ekuivalent

Figure 5 Simbolet e formulave të një pllake të fundit të zgjatur

Forca elastike nuk futet në mënyrë qendrore në pllake por gjysma e saj në një distanc prej 0.8 ose
0.8*√2 shiko fig.4.
Shtrirja e pllakës fundore dhe pjesët midis fllanxhave të rigelit modelohet si dy fllanxha të veçanta
ekuivalente T-stub për shtrirjen e pllakës fundore përdorim m ͓ dhe e ͓ në vend të e dhe m kur
përcaktojm modelin rezistent të fllanxhës ekuivalente T-stub, vlera e m dhe m ͓ per pordorim ne
tabelen 3. duhet të mirren nga figura 5.
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Table 3: Vlerat e distancave min dhe max
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Grafiti 3.3.2.1: Vlerat për një fllanxhë të shtyllës së ngurtë dhe pllakë fundore

Sipas eurokodit 3-1-8 rezistenca e tensionit të projektimit duhet të përcaktohet nga tabela 4.
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Table 4: Përcaktimi i rezistencës në tërheqje
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3.6 Komponenta 1: Paneli (rrjeti) i faqëve të shtyllës në prerje
Metoda e projektimit të dhënë në 6.2.6.1(2) EC deri tek 6.2.6.1(14) janë të vlefshme me kushtë që
hollësia e faqës së shtyllës ploteson gjendjën.

d ͨ/tᵂ≤69ᶓ
Për një bashkim të njëanshëm ose të dyanshëm në të cilin thellsit e rigelit (rrezës) janë të ngjashme
rezistencat plastike në prerje Vwp,rd e një rrjeti të shtyllës së paqëndrushme veprimi i një force

në prerje të projektimit Vwp,ed duhet të merret duke përdor formula
Avc- është sipërfaqja në prerje e shtyllës.
Rezistenca në prerje mund të rritet me përdorimin e ndërtuesve ose pllakave shtesë.
Kur ngurtësuesit e tërthort përdoren si në zonën e shtypjes po ashtu edhe në zonën e tensionit
(terheqje), rezistenca e panelit të shylles Vwp,rd mund të rritet nga Vwp.add,rd e cila jepet me
shprehjen :

dₛ- është distance midis linjave qëndrore të ngurtësis
Mpl,fc,rd- është rezistenca plastike për momentin e një fllanxhe në shtyllë
Mpl,st,rd- është rezistenca plastike e momentit projektues të një ngurtësimi
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3.7 Komponenta 2: Paneli(rrjeti) i shtyllës tërthor në shtypje
Kur llogarisim aftësin mbajtëse të rrjetit të shtylles së papërqendruar në shtypje sipas EC-3-1-8
6.2.6.2(2) jepen me formula

Ku ώ është një faktor reduktues për efektet e mundshme në bashkpunim në panelet e shtyllës sipas
tabelës 5.
ώ=ώ

Table 5: Faktori ώ i reduktimit

Ku beff,c,wc- është gjerësia efektive e rrjetit të shtyllës në shtypje për lidhje pllakë fundore.
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Sp-është gjatësia e fituar nga shpërndarja 45° përmes pllakes fundore (të pakten tҏ me kushtë që
kjo të jetë gjatësia e pllakes fundore nën fllanxha, është e mjaftushme deri në 2tҏ)

Kwc-ky faktor reduktimi merrë parasyshë sforcimet gjatësore për shkakë të forcës në shtypje dhe
momentit të përkuljes në shtyllë mbi kapacitetin e ngarkesës. Kur kemi:

Sforcimet maksimale gjatësore në shtypje - Në përgjithsi faktori Kwc është 1.0 dhe asnjë reduktim
nuk është i nevojshem.
ꝓ-është faktori reduktues në bashkimin e pllakave, për llogaritje ꝓ kërkohet λҏ e cila llogaritet si
më poshtë
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3.8 Komponenta3: Rrjeti i shtyllave tërthor në tërheqje (tension)
Rezistenca e projektimit të një rrejti të shtyllave që i nënshtrohet presionit në tërheqje duhet të
përcaktohet nga

ώ-është faktor reduktues i cili lejon ndërveprimin në prerje në panelin në faqet e shtyllës
për gjerësin beff,t,wc gjatësia efektive leff e T-cung efektiv duhet të përdoret për fllanxhat e
mbështëtësve , kjo nuk është e rregulluar qartë ne EC-3-1-8 sepse ekzistojn dy gjatësi të ndryshme
efektive leff në llogaritje.

3.9 Komponenta 4: Fllanxha e shtyllës në rezistenc në lakim
Llogaritja e rezistencës së fllanxhes së shtyllës në lakim Ft,fc,rd llogaritet në bazë të EC-3-1-8
6.2.6.4 kryhet sipas modelit ekuivalent Tcung
Aftësia mbajtëse e ngarkesës duhet të përcaktohet për bulon individualisht dhe secilin rresht të
bulonave dhe si grup nëse ka më shumë se një rreshtë, kapaciteti përfundimtar është vlera më e
vogël, nëse rreshtat e bulonave ndahen nga mbajtësi ato nuk mund të veprojn si grup.
Dimenzionet e emin dhe m për përdorim në (6.2.4) duhtë të përcaktohet nga figura, gjatësia
efektive T-stub ekuivalent për fllanxha duhet të përcaktohet për secilin bulon individualisht dhe
grupin e bulonave në bazë (6.2.4.2) nga vlerat e dhëna për secilën në tabelën (6.4 EC)

17

Table 6:Gjatësia efektive për një fllanxhë të shtyllës

3.10 Komponenta 5: Pllaka fundore në rezistenc në lakim
Rezistenca e projektimit dhe mënyra e dështimit të një pllake fundore në lakim, së bashku me
bulonat e shoqeruar në tension, duhet të mirret si e ngjashme me ato të një fllanxhe T-stub
ekuivalent.
Grupet e bulonave nga secila anë e ndonjë ngurtësie e lidhur me pllakë fundore duhet të trajtohet
si T-cung ekuvalent e veçant, si dhe në pllakat fundore të zgjatura rreshti i bulonave në pjesën e
zgjatur gjithashtu duhet të trajtohet si një t-cung ekuivalent kjo është e spjegur në kapitujt e rradhes.

3.11. Komponenta 6: Fllanxha e rigelit në lakim
Rezistenca e projektimit dhe mënyra e dështimit të nje teli këndor të mbyllur në perkulje së bashku
me bulona e shoqeruar në tension duhet të merren si të ngjashme me ato të një fllanxhe ekuivalente
T-cung.
Gjatësia efektive leff e fllanxhes ekuivalente T-stub duhet te mirret 0.5bᵃ ku bᵃ eshte gjatesia e
ndarjes së këndit siç shihet dhe në figure 6.
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Figure 6 Gjatësia efektive e mbetur nga një ndarje e fllanxhës këndore.

Figure 7 Dimenzionet Emin dhe m
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Shënim:
Numri i rrathëve të bulonave që lidhin fllanxhen e rigelit nuk është i kufizuar. Gjatësia e ndarjes
mund të jetë e ndryshme si nga gjerësia e fllanxhes së rigelit dhe nga gjerësia e fllanxhes së
shtyllës.

3.12 Aftësia (Kapaciteti i) e lakimit
Për të llogaritur kapacitetin e ngarkesës së lakimit të një lidhjej të rigelit me shtyllë duhet të
përcaktohet kapaciteti i ngarkesës të secilies pjesë në mënyrë individuale [EC3-1-8 6.2.7.2[2]].
Pika e presionit supozohet në boshtin qendror, në hapin e parë krahasohen elementet themelor për
të cilët është përcaktuar një kapacitet i ngarkesës për secilin rreshtë individual të bulonave.

Shuma e aftësis mbajtëse të rreshtave të bulonave do te krahasohet në hapin tjetër me përbërës që
i nënshtrohet forcave prerëse dhe presionit (terheqe, shtypje) shuma e aftësis së ngarkesës së
rreshtave të bulonave duhet të jetë më e vogël se kapaciteti më i vogël i ngarkesës së përbërsve.

Nëse formula nuk është përmbushur, kapaciteti i ngarkesës së rreshtit të bulonave më afër pikes së
presionit duhet të zvoglohet në atë mënyrë që të përmbahet formula. Për të parandaluar dështime,
kapaciteti i ngarkesës së rreshtave të bulonave duhet të zvogelohet nëse nuk plotësohet gjendja e
më poshtme.

Ftx,rd është kapaciteti i ngarkesës së rreshtit të bulonave më e largët nga pika e presionit.Kur
lidhim vetëm një rreshtë të bulonave në tension aftësia efektive e ngarkesës së rreshtit të bulonav
është kapaciteti minimal i ngarkesës së të gjithë përbërsve.

20

Kapaciteti i ngarkesës së lakimit të lidhjes tani llogaritet duke përdor formulen e mëposhme.

hr – distance e rreshtit të bulonave nga pika e presionit
r – numri i rreshtit të bulonave
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3.13 Rrotullimi
Përgjithshme
Ky seksion përmban metoda të projektimit për të përcaktuar vetit strukturore të nyjeve në ndonjë llojë
kornize (ram). Për të zbatuar këto metoda një bashkim duhet të modelohet si një bashkim i përbërsve
themelor.
Komponentat themelore të përdorura në këtë standart janë identifikuar në tabelën:
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Table 7: Komponentet themelore gjate nje bashkimi metoda të projektimit për të përcaktuar vetit strukturore të nyjeve
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Metodat e projektimit për përbërsit bazë të përbashkët të dhënë në këtë standart janë të
përgjithshme dhe mund të aplikohen edhe për përbërsit e ngjashem në konfigurime tjera të
përbashkëta.
Sidoqoft metoda specifike të projektimit të dhëna për percaktimin e rezistencës së momentit të
projektimit, ngurtesin rrotulluse dhe kapacitetin e rrotullimit të një nyje bazë në një shpërndarje të
forcave të mbrenshme.

3.13.1 Karakteristikat e momentit të rrotullimit
Një bashkim mund të përfaqesohet nga një model rrotullues (modeli pranver), vija qendrore që
lidhë antarët në pikën e kryqëzimit për një konfigurim të përbashkët të rigelit e shtylle të njëanshem
karakteristikat e këti modeli pranver mund të shprehen si një model karakteristik i momentit
rrotulles që pershkruan mardhënjen midis momentit të lakimit Mj,ed në një bashkim dhe
rrotullimin përkatës ɸed ndërmjet antarve të lidhur , karakteristika e momentit rrotullimit është jo
linear siç shihet ne figuren 9.
Një karaketristik e momentit të rrotullimit duke parë fig 9. duhet të përcaktohet duke ndjekur tre
vetit strukturore kryesore të mëposhme:
•
•
•

Rezistencen e momentit
Ngurtesin rrotulluse
Kapacitetin e rrotullimit

Në rastë të caktuara sjellja aktuale e momentit të rrotullimit të një bashkimi perfshin disa rrotullime
për arsye të efekteve si rreshqitja e bulonave, mungesa e përshtatjes dhe në rastin e bazave të
shtyllave nderveprimin themel-toke.
Karakteristikat e momentit të rrotullimit të një bashkimi rigel shtylle duhet të jenë në perputhje me
supozimet e bera në analizen globale të struktures dhe në supozimet e bëra në modelin e antarve
duke pare EC-3-1-1.

Figure 8 Lidhja dhe Modeli

a) Lidhja

b) Modeli
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Figure 9 Karakteristika e momentit të rrotullimit

Karakteristikat e momentit rrotullimit

Karakteristikat e momentit të rrotullimit në një lidhje është një kurbe e deformimit të
ngarkeses me një model jo-linear të modelit (pranver), e cila tregohet në formë të
thjeshtezuar si një kurbe dy-lineare. Për sa kohe që nyja sillet në menyr elastike dmth per
sa kohe as një komponent nuk arrine me pas piken e rendimentit, momneti i nyjes Mj.ed
dhe rrotullimi i nyjes ɸed sillen lienarishit me njëri-tjetrin , vetem kur arrihet kapaciteti i
momentit elastik kurba ndryshon në një mardhënje jo-lineare.

3.13.2 Koeficientat e ngurtësis
3.13.2.1 E përgjithshme
Ngurtësia rrotulluese llogaritet duke përdorur koeficientet e elastik të ngurtësis kᵢ të përbërsve
bazë. Në EC3-1-8 specifikohen 16 burime të mundshme të ngurtësis në tabelën për llogaritjen e
koeficientev të ngurtesis. nga tabela (6.10EC) duhet të zgjedhim cilët nga koeficiente do të merrin
parasyshë për lidhjen e dhënë. Në këtë pamje një lidhje shtyllë- rigel është një lidhje e njëanshme
e pllakes fundore që mund të diferencohet sipas nr. të rreshtave të bulonave, koeficientet e më
poshtëm përcaktohen për një rreshtë të bulonave.
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k₁- rrjeti i shtyllës në forcat prerëse
k₂-rrjeti ë shtyllës në shtypje
k₃-rrjeti i shyllës në tërheqje
k₄-shtylla në lakim (për një rreshtë të bulonave)
k₅-pllaka fundore në lakim (për një rreshtë të bulonave)
k₁₀-buloni në tërheqje (për një rreshtë të bulonave)
Për dy ose më shumë rreshta bulonave koeficientet e ngurtësis duhet te mirren parasysh si më
poshtë.
k₁- rrjeti i shtyllës në forca prerse
k₂-rrjeti i shtyllës në shtypje
kₑq-koeficienti ekuivalent i ngurtësis
koeficienti ekuivalent i ngurtësis është i përbër nga seria k₃, k₅ dhe k₁₀

Figure 10 Koeficientat ekuivalen të ngurtësis
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Table 8: Koeficientat e ngurtësis

3.13.3 Llogaritja e koeficientev të ngurtësis
1. k₁-rrjeti i shtyllës në forca prerëse
Formula e mëposhme përdoret për llogaritje

faktori 0.38 vjen nga derivimi i integrimit të shpërndrjes elastike të forcave të mbrenshme
të modelit T-cung, në një lidhje të mbeshtetur k₁=∞.
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2. k₂-rrjeti i shtyllës në shtypje
Formula e më poshme përdoret për llogaritje të rrjetit të shylles në shtypje

Beff,c,wc- gjerësia efektive e rrjetit të shtylles kur i nënshtrohet shtypjes
Faktori 0.7 mirret në konsiderat pasi supozohet se deri në vlerën prej 2/3 të kapacitetit të
ngarkesës së kufizuar plastike Mj,rd ekziston një sjellje linear elastike
3. k₃-rrjeti i shtyllës në tërheqje
Formula për llogaritje:

Beff,t,wc- vlera më e vogel e gjatësis efektive të përbërsve duke vepruar individualisht
ose si grup
4. k₄-rrjeti i shtyllës në lakim
Formula e mëposhme duhet të përdoret për fllanxhen e shtylles në lakim

Leff-mirret si vlera më e vogel e përbërsve që veprojn në menyrë individuale
Në këtë formul kapaciteti i ngarkesës dhe modelit ekuivalent T-cung merret parasysh me
një faktor 0.9 buloni i nënshtrohet sforcimit elastik dhe ekziston një sforcim i lakimit në
fllanxha e cila shkakton një forcë mbështetësve në zonat e skajit
5. k₅-pllaka fundore në lakim
Llogaritet me formulën:
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3.14 Ngurtësia rrotullimit
Ngurtësia rrotulluse karakterizohet nga deformueshmëria e përbërsve individual të lidhjes të cilat
karakterizohen nga ngurtësia individuale elastike kᵢ në rastin e lidhjeve me bulona ngurtësia
individuale kᵢ të përbërsve duhet të bëhet si u përshkrua më lart.
EC3-1-8[2] Lejon që rreshtat individual të bulonave të mos merren parasysh me ç’rast duhet të
mos merren parasysh të gjithë rreshtat të bulonav të cilët janë më afër pikës të presionit, duhet të
shqyrtohet nëse ky thjeshtëzim mund të ndikoj negativisht në strukturn e përgjithshme. Ngurtësia
rrotulluse përcaktohet si më poshtë:

Për të përcaktu ngurtësin fillestare rrotulluse Sj,ini të lidhjes duhet ų=1 për shkakë të sjelljes
elastike lineare në karakteristikat e momentit rrotullues , në rast se Mj,ed është më pak se 2/3 e
Mj,rd ngurtësia fillestare rrotulluse përdoret për të përcaktuar forcat e mbrenshme . Nëse ngarkesa
kufitare elastike tejkalon Mj,ed dhe futet në rangun plastik , zbatohet ngurtësia ekzistuse Sj.
Ngurtësia rrotulluse ekzistuse përcaktohet nga:

Në këtë rast ngurtësia rrotulluse ekzistuse është identike me ngurtësin fillestare rrotulluse e cila
shpeshë quhet ngurtësi sekondare nëpër literature sapo Mj,ed kalon intervalin jo-linear.
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Table 9: Koeficienti ψ

Koeficienti ų redukton ngurtësin midis 1 dhe 2.998 në vartësi nga momenti rrotullues që vepron
që do të thotë se deformimi do të jetë më i madhë aq më afër ngarkesës.

3.15 Kapaciteti rrotulles
Kapaciteti i rrotullimit përshkruan aftësin maksimale të një lidhje. Deri më sot është krijuar një
model i thjesht për të përcaktu ngurtësin rrotulluse ɸӽd deri më tani nuk ka asnjë koncept të
provuar me rezultate të mjaftushme kerkimore për kapacitetin rrotullues.
EC13-1-8 Përcakton që aftësia (Kapaciteti) rrotullues duhet të verifikohet. Megjithatë ajo vetëm
siguron vlera konstruktive, sidoqoft nuk ka asnjë procedur të projektit që siguron që rrotullimet e
kërkuar nga sistemi mund të sigurohen nga nyja me një shkallë të caktuar të siguris.
Kapaciteti rrotullues është një struktur komplekse e faktorve ndikues gjë që e bëne të vështirë
llogaritjen, përbëhet nga ngurtësia rrotulluse e lidhjes në zonën elastike dhe pjesa plastike që
kërkohet për ti rishpëndar forcat prerse. Nëse arrihet Mj,rd supozohet plastifikim i plotë përveq
kësaj ka pjesë elastike nga deformimi i shtyllës dhe papërsosshmëria në sistemin e kornizes(ramit)
kjo sasi ndikimesh kaq komplekse e bënë llogaritjen të vështirë.
Vërtetimi i kapacitetit rrotullues mund të shpërndahet nëse kapaciteti i lakimit Mj,rd i lidhjes është
të pakten 20% më i madhë se kapaciteti plastik i lakimit Mpl,rd, të seksionit kryq.
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3.16 Kategorizimi i një lidhje shtyllë-rigel
3.16.1 Kategorizimi i lidhjeve
Sikur se u përmend në kapitullin 4 lidhja duhet të kategorizohet. Nëse lidhja kategorizohet si lidhje
e artikuluar, llogaritje të strukturës supozohet se një moment lakimi nuk mund të transmetohet atje,
për llogaritjen e strukturës duhet të përdoret një bashkim.
Me një lidhje të kategorizuar si e ngurt, deformimi i lidhjes është aq i vogel saqë nuk perfillet dhe
ka transmetim të momenteve dhe duhet të sigurohet se lidhja mund ta mbartë.
Dy kategorit e lidhjeve të përmendura janë të njohura përgjithësisht .Kur llogaritni sipas EC3-1-8
një lidhje mund të kategorizohet si lidhje fleksibile kjo do të thotë se karakteristikat e momentit të
rrotullimit duhet të mirren parasyshë gjatë llogaritjes së struktures , shkalla në të cilën duhet të
respektohen karakteristikat e momentit rrotullues jepet në EC3-1-8 5.1.2 [2] metoda e zgjedhur e
llogaritjes , metoda e llogaritjes zgjedhet para se të llogaritet karakteristikat e lidhjes, kemi disa
metoda llogaritëse siç është llogaritja elastike , të ngurt-plastike, elastike-plastike.
Logaritja e struktures elastike
Kur llogaritni struktur elastike, shpërndarja e forcës së mbrenshme të përbërsve individual varet
vetëm nga ngurtësia rrotulluse, kjo do të thotë që ngurtësi e nyjes Sj e cila varet nga Mj,ed zbatohet
në nyje për caktimin e forcave të mbrenshme.
Ekziston një model i thjesht për llogaritjen e ngurtësis së nyjeve, pas kësaj ngurtësia fillestare
rrotulluse Sj,ini për ngurtësi në nyje mund te aplikohet deri në 2/3 e Mj.rd.
Për moment të lakimit Mj,rd mund të përdoret Sj,ini/ղ shiko Fig.11.

Figure 11 Procedura e thjeshtë e verifikimit për një llogaritje strukturore elastike.

Në këtë llogaritje lidhja duhet të ketë një kapacitet mjaft të madhë të ngarkesës që të mund të
transferoj forcat e mbrenshme.
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Logaritja e struktures së ngurtë-plastike
Në llogaritjen e struktures së ngurtë-plastike, struktura llogaritet duke përdor teorin fleksibile të
varët, kjo do të thotë që në nyje kemi një bashkim me moment të lakimit Mj,rd, si rezultat i kësaj
lidhja duhet të kalsifikohet vetëm në bazë të kapacitetit mbajtës të ngarkesës.

Figure 12Procedura e verifikimit për një llogaritje të struktures së ngurtë-plastike

Në fig 12. është e qartë se deformimet elastike nuk merren parasysh, megjithatë sipas EC31-8 [2]
aftësia e rrotullimit të lidhjes duhet të jetë mjaft e madhe për të përmbushur kërkesat e rrotullimit.
Logaritja e struktures elastike-plastike
Karakteristikat e plota të momentit të rrotullimit mirren parasyshë në llogaritje e struktures
elastike-plastike. Forcat e mbrendëshme caktohen me sjelljen elastike dhe plastike te nyjes
Sikurse e shohim ne figuren 13. nje kthes dy-lineare e karaktersitikave te momenti te rrotullimit
mund te supozohet si një thjeshtëzim, meqenëse aftesia mbajtëse e ngarkesës poashtu dhe ngurtësia
rrotulluse mirren parasysh lidhja gjithashtu duhet të klasifikohet sipas të dy provave.

Figure 13 Logaritja e struktures elastike-plastike
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Procedura e verifikimit për një llogaritje të struktures elastike-plastike
Pasi është treguar se një lidhje fleksibile përfshihet në nj llogaritje strukturore mbetet pytja se si
kategorizohet nje lidhje.
Kategoria e një lidhje varet nga klasifikimi, një lidhje klasifikohet nga njëra anë sipas aftësis
mbajtëse dhe nga ana tjeter sipas ngurtësis. Proceduar e llogaritjes përcakton klasifikimin e lidhjes,
shi në tabelën 10.

Table 10: Klasifikimi sipas metodes së llogaritjes dhe kategorizimi në bazë të bulonave

Table 11: Klasifikimi sipas metodes së llogaritjes dhe kategorizimi në bazë të bulonave (9.4.2)(moodle)
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3.16.2 Klasifikimi sipas aftësis mbajtëse
Tani që kapaciteti i lakimit është llogaritur, lidhja shtyll-rigel mund të klasifikohet.
Aftësia mbajtëse ndahet në klasat vijuse:
•
•
•

Plotësisht i qëndrushem
Fleksibil
Pjesërisht i qëndrushem

Klasifikimi i një klase varet nga aftësia e ngarkesës së lakimit dhe nga kapaciteti i ngarkesës më
të vogel të momentit të përbërsve të lidhur dmth mbeshtetësi dhe rigeli.

Në figuren 12. ilustrohen kufinjët sipas aftësis bajtëse të ngarkesës.
Lidhja plotësisht e ngarkesës
Kapaciteti i ngarkesës së lakimit të një lidhjeje plotësisht nuk duhet të jetë më e vogel se kapaciteti
i rrotullimit ë dy përbërsve të lidhur në këtë drejtim vlen:

Mj,rd>Mpl,rd
Një lidhje poltësisht e ngarkesë, ku kapaciteti i lakimit të së ciles është 20% më i madhë se momenti
i rrotullimit vlen:

Lidhjet e artikuluara
Klasifikimi një klase për lidhjet e artikuluara (zona 1) përcaktohen si më poshtë

Deri më tani u supozua se një lidhje e artikuluar nuk mund të transmetoj moment, formulat për
momentin rrotullues për një lidhje të artikuluar shihet se kanë një kapacitet të ulet momenti sipas
EC për këtë nuk mirren parasyshë në struktur.
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Lidhja pjesërishte e ngarkueshme
Lidhja pjesërisht e ngarkuar shtrihet midis lidhjes plotësisht dhe asaj artikulare (zona 2).

Figure 14 Kufijte e klasifikimit sipas ngarkesës

3.16.3 Klasifikimi sipas ngurtësis rrotulluse
Pas përcaktimit të ngurtësis Sj,ini të një lidhjeje , efektet e ngurtësis në struktur duhet të vlersohen,
për këtë EC3-1-8 specifikon vlera kufitare me të cilat është e mundur të klasifikohet lidhja:
•
•
•

I ngurt (zona 1)
I deformushem (zona 2)
I artikuluar (zona 3)

Vlerat kufitare ekzistojn për zonen 1 dhe zonen 3, lidhjet të cilat nuk plotesojn vlerat kufitare
automatikisht janë në zonen 2. Ky klasifikim përdoret për të vlersuar se nëse ky burim rrotullimi
duhet të mirret parasyshë në llogaritje strukturore për përcaktimin e forcave të mbrenshme.
Fig. 14 ka për qëllim të ilustroj se një ngurtësi e lartë rrotulluse rezulton në një deformim në rënje
ɸ dhe se si duhet të kuptohen kriteret kufitare.
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Figure 15 Klasifikimi sipas zonës 2

Një klasifikim sipas ngurtësis rrotulluse bëhet gjithmonë në bazë të strukturës ekzistuse, mardhënja
midis gjatësis së sistemit (distancë e mbështetësve) dhe momenti i inercis së një rigeli të lidhur ka
një ndikim të madhë në vlersimin e lidhjes në sistemin globa. Sa më i madhë është raporti aq më e
ngurt është lidhja në sistem. Kjo mund të nënkuptoj që një lidhje e ngurtë mund të klasifikohet si
e deformushme në një sistem relativisht të shkurtë dhe të vlersohet si e ngurt në një sistem
relativisht të gjatë.
Zona 1
Një ram në EC përcaktohet si e palujtshme nëse të paktën 80% e zhvendosjeve horizontale
zvogelohen me pakësimin e shtesës në qfarë mase dhe qfarë forme mund të demostrohet
kjo nuk përcaktohet. Një sistem i palujtshem qëndron më parë kur një struktur ram është e
lidhur në shtrirje me një struktur të betonit të armuar, një ndertim i tillë nuk ka pse të
transmetoj ngarkesa. Vendosja e një lidhje të ngurt për një sistem të lëvizshem do shumë
kohë dhe është e kushtushme.
Zona 2
Nese nje konfigurim i një lidhje nuk ploteson vlerat e kufijve të një lidhje të ngurt nga zona
1 ose zona 3 lidhja në zonen 2 duhet të klasifikohet si lidhje e deformushme sidoqoft është
e mundur që të klasifikohen konfigurimet e lidhjeve të ngurta dhe të artikuluara në zonen
2 dhe ti dimenzionojm ato në përputhje me rrethanat.
Zona 3
Një lidhje konsiderohet e artikuluar nëse plotesohet kushti:
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4.METODOLOGJIA
Sa i përket pjesës së metodologjisë kam dimensionuar një konstruksion ram me gjatësi 9750 dhe me lartësi
3000, një lidhje e njëanshme shtyllë-rigel me një rresht të bulonave. Konfigurimet e lidhjeve bazohen në
mbështetës të profilit HEA 500, S235, trari me profil HEA 400, S235.
Janë llogaritur përbërësit bazë siç janë: rrjeti i faqeve të shtyllës në prerje, rrjeti i shtyllës tërthore (gjerësia
efektive), rrjeti i shtyllave tërthore në tërheqje, flanxha e shtyllës me rezistenc në lakim, pllaka fundore në
rezistenc në largim, flanxha e rigelit dhe fleta në ngarkesë në shtypje, rigeli në sforcim në tërheqje, është
shqyrtuar forca në përkulje, ngurtësia rrotulluese me llogaritjen e koeficientave të ngurtësisë së përbërësve
bazë.Gjithashtu është bërë klasifikimi ku në bazë të tij lidhja artikulohet dhe në fund të llogaritjeve
nënkuptojmë që lidhja nuk mund të klasifikohet në zonën 1 dhe 3 por ajo i përket klasifikimit në zonën 2,
një lidhje e deformueshme. Kësaj lidhje nuk mund t’i caktohet një kategori por mund të cekim se një lidhje
e deformueshme ka rezultat në klasfikimin e ngurtësisë rrotulluese prandaj efektet e paraformimit në
strukturë duhet të merren parasysh.
Nëse shikojmë rrjedhën e kësaj metode të dimensionit arrijmë të vërejmë se llogaritja është shumë e
gjerë për një llogaritje manuale, për këtë arsye është mjaft e papërshtatshme. Mirëpo me shpjegimet në
bachelor kjo llogaritje mund të kuptohet dhe të zbatohet në shembuj.
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5. PREZENTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 E përgjitshme
Në këtë kapitull janë bërë llogaritjet sipas EC3-1-8. është një lidhje e njëanshme shtyllë-rigel me
një rreshtë të bulonave e cilat do të shyqrtohet.
Një mori rregullash të EC janë paraqitur në llogaritje në kapacitetit mbajtës të ngarkesës dhe
ngurtësis rrotulluse duke përdorur metoden komponente.
Konfigurimet e lidhjeve bazohen në mbështetës të profilit HEA 500 S235 trarit me profil HEA 400
S235, vlerat i kemi marrë nga tabelat për profile.

Konstruksioni ramë
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5.1.1 Sistemi

39

5.1.2 Vlerat
Profili HEA 500
Profili HEA 400

Ana mbështetëse e T-cung

Ana e mbartësit të T-cung
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5.1.3 Gjatesia efektive leff
5.1.3.1 Gjatësia efektive për faqet e mbështetjes

5.1.3.2 Anash mbështetjes
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5.1.4 Kapaciteti i ngarkesë
5.1.4.1 Komponenti 1: Rrjeti i faqeve të shtyllës në prerje

5.1.4.2 Komponenta 2: Rrjeti i shtyllës tërthore në shtypje gjerësia efektive

Koeficienti Ꞷ
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Llogaritja e λᴩ

Llogarisim aftësin mbajtëse të rrjetit të shtyllës së papërqendruar në shtypje
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5.1.4.3 Komponenta 3: Rrjeti i shtyllave tërthor në tërheqje (tension)
Para përbërsit 3, është llogaritur përbërsi 4 në mënyrë që të merret gjersia efektive, për hirë të
qartësis rendi i përbërsve është ruajtur.
Rreshti i bulonave:

5.1.4.4 Komponenta 4: Fllanxha e shtyllës në rezistenc në lakim
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Mënyra 1

Mënyra 2

Mënyra 3

Aftësia mbajtëse
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5.1.4.5 Komponenta 5: Pllaka fundore në rezistenc në lakimë
Mënyra 1

Mënyra 2

Mënyra 3

Aftësia mbajtëse
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5.1.4.6 Fllanxha e rigelit dhe fleta në ngarkes në shtypje

5.1.4.7 Rigelin në sforcim në tërheqej

5.1.5 Forca në përkulje
Kapaciteti i ngarkesës së rreshtit të bulonave

5.1.6 Klasifikimi

Lidhja artikulohet shiko fig 16.
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Figure 16 Klasifikimi lidhjes sipas aftësis mbajtëse (kapaciteti te ngarkeses)
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5.1.7 Ngurtësia rrotulluse

5.1.7.1 Koeficientet e ngurtësis së përbërsve bazë
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5.1.8 Ngurtësia fillestare e rrotullimit

Sistem i lëvizshem

Nuk ka konfigurim të ngurtë lidhjeve për një sistem të lëvisshem.
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Sistem i ngurtë

Një konfigurim i lidhjes së ngurtë nuk është i disponushem për një sistem të levizshem
Zona 3

Nuk ka konfigurim të lidhjeve të artikuluara në sistem.
Lidhja nuk mund të klasifikohet në zonen 1 ose në zonen 3 ekziston një klasifikim i zones 2 një
lidhje e deformushme, grafiku i më poshtem jep një përbledhje të shkallës në të cilen lidhja mund
të deformohet në struktur në vartësi të faktit nëse sistemi është i palujtshem ose i zhvendosur.

Grafiku 5.1 Klasifikimi i lidhjes sipas ngurtësis të rrotullimit
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5.2 Kategorizimi

Table 12: Mënyra e kategorizimit

Me këtë lidhje ndodhë një ndërthurrje e klasifikimeve të cilën siç shpjegohet në pjesët më lart nuk
mund ti caktohet një kategori. Sipas EC3-1-8 [2] për një llogaritje elastike-plastike.
Kategorizimi i kësaj lidhje tregohet në grafikun e mëposhtem:

Grafiku 5.2 Kategorizimi i lidhjes
Rezultati i kësaj është se një lidhje e deformushme ka rezultat në klasifikimin e ngurtësis rrotulluse.
Prandaj efektet e paraformimit në struktur duhet të mirren parasyshë. Sidoqoftë, ekziston një lidhje
e artikuluar në kapacitetin e ngarkesës. Prandaj asnjë moment nuk do ti caktohet lidhjes në
llogaritje. Kjo lidhje sidoqoft është në gjendje të merrë një moment të ulet prej 126,03 kNm. Të
gjithë lidhjet mund të dimenzionohen si lidhje fleksibile, në këtë rast kapaciteti mbajtës i lidhjes
është shumë i ulët në lidhje me kapacitetin mbartës të ngarkesës Ndër-sektorial që çonë në një
rezultat shumë joekonomi.
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6.KONKLUZIONE
EC3-1-8 [2] ofron një koncept gjithëpërfshirës të projektimit për llogaritjen e lidhjeve. Meqenëse
merret parasysh jo vetëm kapaciteti mbajtës i një lidhjeje, por edhe ngurtësia rrotulluese, lidhja
mund të dimensionohet më ekonomikisht.
Në këtë tezë universitare, u analizuan vetëm lidhjet e shtyllës me rigel të njëanshme me lidhje të
pllakave fundore. Për të ruajtur një sistem të qëndrueshëm, këmbët e kolonës janë të mbërthyer
plotësisht. Qoshet e kornizës janë konsideruar si nyje çift rrotullimi në llogaritjen. Për shkak të
ngarkesës, 77% e përdoruesit përdoren në një llogaritje bazuar në teorinë e elasticitetit siç
përcaktohet në EC3-1-1 [1].
Siç shihet në shembullin e elaborimit, llogaritja është shumë e gjerë për një llogaritje manuale dhe
për këtë arsye është mjaft e papërshtatshme. Me shpjegimet në bachelor, kjo llogaritje mund të
kuptohet dhe të zbatohet në shembujë.
Së pari, u shpjegua se në çfarë mase llogaritja e lidhjes ndikon në konceptin e projektimit. Pas një
prezantimi të shkurtër të kategorizimit, u prezantua llogaritja e aftësisë mbajtëse të ngarkesës dhe
ngurtësia rrotulluese. Pastaj u shpjegua se si duhet të kategorizohet lidhja. Këto llogaritje u
ilustruan më pas duke përdorur shembull të zgjedhur.
Efektet mbi strukturën, ngurtësia rrotulluese duhet të merret parasysh për të gjitha lidhjet fleksibile,
sepse ato në thelb kanë një ndikim jo vetëm në nyjet, por edhe në strukturën në tërësi. Ndërsa
rezistenca e ngarkesës së një lidhje fillimisht përcakton vetëm lidhjen në vend, kapaciteti rrotullues
ndikon në strukturën e kornizës globalisht. Për shkak të një lidhje fleksibël dhe ndikimit të
ngurtësisë, si dhe kapacitetit ekzistues rrotullues, forcat e brendshme në sistemin e përgjithshëm
zhvendosen.
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